









































Large‐scale  irrigation  schemes have  traditionally been a privileged option  to address  food 
security in semi‐arid regions (Framji et al, 1984), but also to create a relatively well‐off stable 
agricultural class  in order  to  secure  the  rural areas. Gilmartin  (2006) defined  the modern, 
capitalist state of the 19th century as “an alliance of science, the maximizing producer, and 
the  state,  in  the  subjugation  of  the  earth”.  The  contrast  between  such  ‘maximizing 
producers’  and  existing  subsistence  farms  could  not  be  greater.  Encouraging  the 
establishment of small prosperous farmers was an obsession of irrigation authorities to reap 
the benefits of  state  investments  (Préfol,  1984; Gilmartin, 1994).  Farmers with  too much 
land would  be  absentee  farmers, not  tending  their  farms.  Too  small  farms would  not  be 
viable.  A  centrally  planned  rural  development  structure  accompanied  farmers  in 
transforming  their  farm  holdings.  In Morocco,  the  administration  furnished  farm  services 
and  imposed  cropping patterns,  favoring  industrial  crops  such as  cotton or  sugar beet.  In 
practice,  farmers have always  found ways  to circumvent  the  rigid regulation system  (Lees, 
1984). Farms were de facto divided between heirs,  land was rented  in by  landless farmers, 
and farmers “diverted” water allocated to industrial crops to other crops. Off‐farm activities 
were a source of revenues, downsizing the importance of irrigated agriculture. Arguably, the 




aim  of  the  paper  is  to  analyze  development  pathways  of  family  farms  in  a  large‐scale 
irrigation scheme in relation to the changes that have occurred over the past 20 years in the 





The  study  was  carried  out  in  the  100,000  ha  Tadla  irrigation  scheme  in  Morocco.  We 
interviewed  295  farmers, who were  selected using  a  stratified  random  sampling method. 
The questionnaire  related  to  the  farm  structure,  farming  systems, water access, and  farm 
and external revenues. Next we conducted semi‐structured interviews with selected farms in 
order to understand the development pathways of these farms. We used SPSS software to 
build a  farm  typology on  the basis of access  to groundwater. The same software was also 
used  to  analyze  the  functioning  of  the  different  farm  types  in  order  to  explore  the  farm 
strategies. 
 
Our survey showed a  large diversity of  farm  types  in Tadla. On micro‐farms  (21%) without 
access  to  groundwater,  farmers  practise  low‐risk  agriculture  (cereals,  fodder,  sugar  beet, 
olives). Almost 80% of the farms have another source of revenue when migration revenues 
are  included.  Farmers work  as  agricultural  labourers  or  provide  agricultural  services  (160 





small  horticultural  farms  (11%)  favours  the  development  of  diversification  crops. 









of  the  area,  and  ii) milk  and  cattle  orientation with  herds  of  30  heads  on  average.  The 
average area of cereals amounts to 10 ha with, in some cases, seed reproduction. 
 
Only about 36% of  the  farms, having more  than 5 ha of  land and access  to groundwater, 
generate sufficient revenues to cover the expenses of an average rural household, according 
to figures of the High Commission for Planning. Agricultural revenues are correlated to farm 





land  is highly  inequitable. Farms of  less than 5 ha represent only 31% of the  irrigated area 
but 82% of the number of farms. 47% of the farms own  less than 2 ha.  In addition, 40% of 
the registered farms are now cultivated by more than 2 farmers, usually heirs. All farm types 
but the  large ones  face this  land division. The available area per  farmer then drops to  less 
than  2  ha,  but  farmers  may  also  access  other  plots  through  renting  or  share‐cropping 
agreements.  Indirect  cropping  –mostly  renting  and  sharecropping‐  represents  30%  of  the 
farms in the case of medium sized farms with possibilities to rent more than 10 ha. Indirect 
cropping  represents  almost  a  third  of  the  cultivated  area  in  the  Tadla.  The  dynamic  land 
markets of the Tadla thus compensate for the  lack of  land. However, these markets mainly 






to  turn  to groundwater  through private wells.  In  the 1990s  farmers  installed  tubewells or 
transformed existing wells  in order  to maintain access  to a decreasing groundwater  table. 
Presently, more than 8,300 tubewells and wells serve 46% of the farmers (but on 70% of the 
surface  area), while  13% obtain  access  through  informal  arrangements with neighbors or 
family members.  It  is mainly  the micro‐farms and  the small mixed‐farms  that do not have 
access to groundwater. They do not have the means to install a tubewell or consider that the 
investment  is  not  justified.  The  access  to  groundwater  does  not  significantly modify  the 
cropping  intensities,  but  it  conditions  the  crop  choice.  Groundwater  provides  the 
opportunity to diversify cropping patterns (citrus fruits, horticulture, maize) and also allowed 
more  recently  an  intensification  and  improvement  of  productivity with  the  installation  of 








an  improvement  of  lifestyles  (household  equipment,  housing).  This  is  in  agreement with 
earlier studies in the area, which showed that about 80% of these revenues were invested in 
housing (Khachani, 2005). As regards agriculture, our results show that 47% of the farmers 
with  regular migration  revenues  installed  a  tubewell  versus  36% when  they did not have 
such  revenues.  In  addition,  farmers  paid  some  of  the  current  expenditure  with  these 
revenues,  such  as  the  bi‐annual  bills  for  surface  water  and  labor  expenses  for  on‐farm 
activities. According  to a recent study,  the migration revenues are currently declining  (less 
than 20,000 dirhams/year), as family members have difficulty to find contracts in (especially) 
Spain  (Chohin‐Kuper,  2009).  Farmers  reconsider  the  opportunity  cost  of  sending  family 
members abroad. This will not only have an  impact on  family  revenues, and  indirectly on 
agricultural  investments and expenditures, but  is  likely  to have a profound  impact on  the 
professional  perspectives  of  youngsters  in  the  Tadla  area,  and  thus  on  the  development 
pathways of the farms. In addition to migration revenues, our results show that 40% of the 
farms have  substantial off‐farm  revenues,  related  to activities  such as  trading, agricultural 
services  or  agricultural  labor.  Farmers  are  reluctant  to  invest  off‐farm  revenues  in 





irrigation  scheme  has  reinforced  their  economic  integration  through  redistribution 
mechanisms (access to relatively cheap surface water, access to infrastructure such as roads, 
access to subsidies, possibility to rent out land at high rates). These mechanisms seem to be 
particularly  in  favor of  large  farm holdings, which use more  (subsidized) water and obtain 




irrigation,  thereby abandoning  the  traditional  crops. However, most of  these  farms  suffer 
from the reduction in the State presence and the water shortage. This concerns particularly 
the micro‐farms, where farmers put up with the existing situation: no access to groundwater 
and  limited  options  for  improving  the  productivity  due  to  a  diversity  of  reasons  (lack  of 






The  second conclusion  is  that  the access  to groundwater has provided  the opportunity  to 
farms  to opt  for agricultural diversification. Today, most of  the  revenues generated  in  the 
Tadla irrigation scheme are produced on 70% of the area served jointly by surface water and 
groundwater,  but  concerning  only  46%  of  the  farmers. On  these  farms,  farmers  diversify 
cropping  systems  (fruit  trees,  horticulture)  and  increase  the  crop  production  and  the 
livestock. Groundwater has thus absorbed some of the shock of the surface water droughts. 
However,  groundwater  shows  so  far  limited  redistributive  capacity  for most  of  the  small 
farms,  of which  only  about  20%  have  direct  access  to  groundwater.  In  addition,  only  a 
minority  of  small‐scale  farmers  obtains  access  to  water  through  informal  arrangements 
(Boudjellal  et  al,  forthcoming), which  can  be  considered  as  reciprocity mechanisms.  This 
concerns mainly heirs  sharing  a  family  farm,  investing  jointly  in  a  tubewell, or occasional 
access  of  neighbors  or  family members  to  tubewells  in  case  of  sustained  droughts.  If  all 
farms would obtain an equitable access  to groundwater,  this would  certainly allow  small‐
scale farms to improve their agricultural revenues and livelihoods. However, this is certainly 
not sufficient as  farmers may  install themselves  in a rent seeking position. A good balance 
will  have  to  be  sought  in  promoting  market  exchanges,  redistribution  and  reciprocity 
mechanisms in order to keep Morocco’s countryside not only productive, but also full of life. 
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